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ПОНЯТТЯ «ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ» І «ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ»: ЗМІСТ 
ТА ВИКОРИСТАННЯ У НАУКОВІЙ ДУМЦІ 
Анотація: Досліджено співвідношення лідерського потенціалу та лідерських 
якостей у студентів. Уточнено визначення поняття «лідерський потенціал» і 
«лідерські якості», розкритий їхній зміст. Вказано, що в цілому ряді робіт 
дослідників часто відбувається змішування цих понять, а іноді, і підміна один 
одним. Обґрунтовано необхідність не тільки діагностики лідерського потенціалу 
студентів, а й мобілізації його ресурсних можливостей, тобто вивчення шляхів і 
засобів його активізації та розвитку під час навчання у зво. Сформульовано 
висновок про необхідність дотримання єдиної концепції про зміст таких понять як 
«лідерські якості» і «лідерський потенціал», а також їхні повної термінологічної 
уніфікації. 
Ключові слова: лідерство, поняття, лідерський потенціал, лідерські 
якості, процес навчання, діагностика, виявлення, актуалізація, розвиток, 
студенти. 
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THE NOTIONS OF LEADERSHIP POTENTIAL AND LEADERSHIP TRAITS: 
CONTENT AND USAGE ІN SCIENCE MIND 
 
Abstract: The article is dedicated to the topical problem of studying leadership 
potential and leadership traits in students. The authors offer a definition of the notions of 
“leadership potential” and “leadership traits” and disclose their meanings. It is shown that 
in works by a number of researchers there often occurs a confusing mixing up of these 
notions, and sometimes their substitution. A point of view is expressed that leadership 
potential is possible to be developed, and leadership can be trained. There is substantiated 
the need in not only diagnostics of students’ leadership potential, but also in mobilizing its 
resource possibilities, that is search for ways and means to activate it during one’s training at 
a university. A conclusion is made on the need of working out a unified idea on the content of 
such notions as “leadership traits” and “leadership potential”, as well as their complete 
terminological unification. 
Key words: leadership, notion, leadership potential, leadership traits, teaching 
process, diagnostics, detection, actualizing, development. 
Olexandr Romanovskiy, Valentina Mykhaylychenko, Tatyana Hura 
An extended abstract of a paper on the subject of: 
“The notions of leadership potential and leadership traits: content and usage in science 
mind” 
 
Problem setting. The article accentu- 
ates on the topicality of the problem of stud- 
ying students’ leadership potential and lead- 
ership traits. The authors have expressed 
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their point of view that in spite of its study 
being paid a great attention, in many works 
these notions get confused and sometimes 
substituted. 
Recent research and publications 
analysis. This can be explained by the fact 
that for a long time the personality approach 
has been broadly applied in leadership stud- 
ying, the essence of which approach came 
down to attempts of detecting a set of desira- 
ble psychological traits of a personality 
needed for being a leader. It supposed that a 
person became a leader thanks to a specific 
set of personality traits, which were innate 
and manifested regardless of a particular 
situation or a group. A significant advance 
on the road of adapting the traits theory to 
reality was the factor-analytical concept 
which introduces to the leadership theory the 
notions of targets and tasks connected with 
specific situation. In these theories the stress 
is brought from a personality’s individualis- 
tic traits to the determining role of the situa- 
tion. Later on, the search for personality de- 
terminants as a psychological phenomenon is 
shifted to the realm of studying the group 
relationships. In the basis of transactional 
approach is its being understood as relations 
of exchange between a leader and their fol- 
lowers. Later on, there develops a distinct 
tendency to unifying the study of various 
leadership aspects to a single approach. At 
the present stage in mankind’s development 
there is observed a common tendency to 
globalizing in all spheres of social interac- 
tion (synergy) which particularly applies to 
the theory and practice of management 
where the need of solving the problem of hu- 
man factor is among its top priorities. The 
process of synergy alters all the spheres of 
people’s lives and activities and raises  
claims to leaders’ training and their leader- 
ship potential activation, which is a decisive 
condition of social development. 
Paper main body. The authors refer to 
definitions of leadership potential offered by 
various authors and their contents which in- 
clude leadership traits, skills, abilities, and a 
number of other leadership characteristics. 
Also, definitions of ‘leadership traits” by 
various authors is given and their contents 
are disclosed. It is shown that in a number of 
works, including dissertation theses, on lead- 
ership traits formation, which are to a large 
extent inborn, the authors include a set of 
traits that are components of leadership po- 
tential and are to be formed in the process of 
training. Some authors include into leader- 
ship traits set the components that comprise 
such a notion as competency, which is incor- 
rect. It is shown that the attitude of various 
researchers to the possibility of a purposeful 
development of leadership traits is not 
unanimous. It is shown that leadership po- 
tential can be developed, and leadership can 
be learnt. The authors suppose that it is pos- 
sible and necessary to form leadership po- 
tential during one’s training at a university, 
and this forming includes diagnostics of 
leadership traits, creating conditions for 
them to manifest and activate as well as 
forming a number of leadership traits. 
Conclusions of the research. A conclu- 
sion is made that after (Ukraine’s) signing 
the Bologna Declaration there has arose the 
need in working out a single understanding 
of the content of such notions as “leadership 
traits” and “leadership potential” and their 
complete terminological unification. 
 
Постановка проблеми в загаль- 
ному вигляді і її зв'язок з найважливі- 
шими науковими або практичними за- 
вданнями. В умовах жорсткої ринкової 
конкуренції суспільству потрібні активні, 
компетентні менеджери-лідери, здатні 
приймати ефективні рішення, готові взяти 
на себе відповідальність за їх здійснення, 
які вміють ставити цілі і конструювати 
шляхи їх досягнення, аналізувати свої дії 
та їхні результати, встановлювати продук- 
тивні відносини з іншими людьми. Для 
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підготовки таких фахівців необхідна ная- 
вність у них лідерського потенціалу та 
його розвиток у процесі навчання у ЗВО. 
Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які 
спирається автор. Під час вивчення 
лідерства науковці активно застосовували 
особистісний підхід, суть якого полягає в 
спробах виявити набір бажаних 
психологічних рис особистості, 
необхідних лідеру. Фокус наукової уваги 
у межах відповідного підходу було 
зосереджено на визначенні певного 
набору якостей особистості, що мають 
вроджений характер і виявляються 
незалежно від особливостей ситуації або 
групи, завдяки наявності яких стають 
лідером. На шляху адаптації теорії рис до 
реальних умов з'явилася факторно-
аналітична концепція, яка вводить у теорії 
лідерства поняття цілей і завдань, 
пов'язаних з конкретною ситуацією. У цих 
теоріях акцент переноситься з 
індивідуальних рис особистості на 
визначальну роль ситуації. В основу 
трансакційного підходу до вивчення лі- 
дерства покладено його розуміння відно- 
син обміну між лідером і послідовниками. 
Тому пошук детермінант особистості як 
психологічного явища зміщується в на- 
прямку вивчення групових взаємин. Зго- 
дом спостерігається виразна тенденція до 
об'єднання вивчення різних аспектів лі- 
дерства в єдиний підхід. На сучасному 
етапі розвитку людства існує загальна те- 
нденція глобалізації у всіх сферах соціа- 
льної взаємодії (синергія), що особливо 
актуально для теорії і практики менедж- 
менту, де на перший план виступає необ- 
хідність вирішення проблеми активізації 
людського фактору. Процес синергії змі- 
нює всі сфери життя і діяльності людей і 
підвищує рівень вимог до підготовки лі- 
дерів, формування їхнього лідерського 
потенціалу, зміст якого включає в себе не 
тільки лідерські якості, а й уміння, нави- 
чки та інші характеристики ефективного 
лідерства. 
Дефініція «потенціал» є похідним 
від латинського potentia (потенція), яке 
трактується в тлумачному словнику ро- 
сійської мови С. Ожегова і Н. Шведової як 
«можливість, тобто те, що існує в при- 
хованому вигляді і може проявитися у ві- 
дповідних умовах» [13, с. 571]. Іншими 
словами, потенціал є якоюсь можливістю, 
силою, що включає в себе джерела і засоби, 
які можуть бути використані для вирішення 
будь-якої задачі, досягнення певної мети. 
Багато вчених традиційно потенціал 
людини розглядають як можливості, резерв 
організму, як його внутрішню 
спрямованість на досягнення поставленої 
мети. Різні види потенціалу особистості 
розглядаються дослідниками, як правило, в 
категоріях можливого і дійсного, як 
динамічна особливість людини, яка 
розкривається через сукупність її ключових 
характеристик, за допомогою яких 
здійснюється його оцінка. 
В. Марков і Ю. Синягін визначають 
потенціал особистості як систему його 
ресурсів, які виявляються і оновлюються в 
діяльності, спрямованій на отримання со- 
ціально значущих результатів. Вони ви- 
діляють такі моменти: «по-перше, потен- 
ціал людини є ресурсним показником і в 
зв'язку з цим повинен мати будь-який чи- 
словий показник; по-друге, цей ресурс не 
назавжди, а постійно оновлюється протягом 
життя; по-третє, він реалізується у 
взаєминах з оточенням; по-четверте, по- 
тенціалу людини притаманна системна 
якість»  [11, с. 255]. Д. Леонтьєв вважає, що 
потенціал людини являє собою 
«універсальну характеристику системної 
організації особистості, що включає в себе 
психологічне здоров'я, зрілість і успішність 
діяльності суб'єкта» [9, с. 68]. Таким 
чином, аналіз психолого-педагогічної 
літератури дозволяє авторам стверджувати, 
що «потенціал особистості слід розглядати 
 
 
110 Лідер. Еліта.Суспільство 1‘2019 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА 
РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 
як систему природно-обумовлених і 
поновлюваних ресурсів, реалізація яких 
протягом життя приводить до певних, з 
точки зору особистості і суспільства, зна- 
чущих особистісних досягнень» [14, с. 89]. 
Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим при- 
свячується дана стаття. Безумовно, що 
дефініцію «потенціал» та «якості» розк- 
рито повною мірою, однак чіткого визна- 
чення досі не надано поняттям «лідерсь- 
кий потенціал» та «лідерські якості», поза 
увагою дослідників залишається й міра 
співвідношення вказаних термінів. 
Формулювання цілей статті (пос- 
тановка завдання). Мета статті полягає в 
уточненні категоріального змісту дефіні- 
цій «лідерський потенціал» і «лідерські 
якості» та виявленні їхньої відповідності 
між собою. 
Виклад основного матеріалу дос- 
лідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Поняття 
«лідерський потенціал» є різновидом 
більш загальної категорії «потенціал осо- 
бистості» і являє собою діалектичну єд- 
ність її явних і прихованих складових. Це 
системна характеристика особистості, в 
зв'язку з чим її психолого-педагогічна 
сутність є предметом вивчення з боку різ- 
них вчених. Так, відповідно до визна- 
чення І. Дригіної, «лідерський потенціал» є 
якісною характеристикою особистості, що 
відображає сукупність внутрішніх потреб, 
можливостей, ціннісного ставлення, 
засобів, що сприяють досягненню такого 
рівня інтеграції компетентності, відпові- 
дальності, активності і комунікативності, 
який забезпечує її провідний вплив на 
членів групи за умови спільного вирішення 
задач в різних сферах життєдіяльності і має 
позитивну спрямованість процесу її 
професійного становлення [6, с. 8]. 
Авторка підкреслює, що потенціал 
особистості визначає реальні можливості 
людини, її готовність діяти, а також реалі- 
зовувати  властивості,  резерви,  які харак- 
теризуються процесами актуалізації, реа- 
лізації, розвитку (розгортання), розкриття, 
накопичення. Таким чином, нею виділені 
як реальні, тобто виявлені можливості, так 
і приховані резерви, які вимагають не 
тільки діагностики, але і уточнення, роз- 
витку, саморозвитку та самореалізації. 
О. Євтіхов розглядає лідерський 
потенціал як «сукупність індивідуальних 
характеристик, що забезпечують успішне 
становлення особистості, які стають діє- 
вим способом активізації її потенціалу 
тільки за наявності відповідних цінностей, 
мотивації, прагнення досягти того чи ін- 
шого результату і віри в свою здатність 
цього досягнення. Для цього необхідно не 
тільки набуття необхідних знань і умінь, а й 
модифікація мотиваційної системи, сми- 
слових структур особистості, спрямованих 
на  активізацію  лідерського потенціалу» 
[7, с. 23]. Таким чином, визначено 
передумови для прояву і реалізації лідер- 
ського потенціалу, необхідність їх моди- 
фікації шляхом активізації або зміни в 
процесі навчання і виховання. 
Романовський О., Михайличенко В. 
характеризують потенціал лідера через 
сукупність ознак, об'єднаних в групи, які 
відображають специфіку організаційного 
керівництва і його структуру. Ними виді- 
лено наступні структурні елементи: 
особистісно-рефлексивний компо- 
нент: знання самого себе, рефлексія своїх 
якостей і лідерських здібностей, самооці- 
нка; здатність до самовдосконалення, са- 
моефективності; 
пізнавально-професійний компонент: 
когнітивні, професійні здібності, а також 
соціально-психологічні характеристики, 
необхідні для ефективного лідерства; 
ціннісно-мотиваційний компонент: 
усвідомлення своїх цінностей, мотивів, 
переконань, знання цінностей групи і орі- 
єнтація на них; 
поведінковий або організаційно- 
управлінський компонент, що відображає 
цілеспрямовану поведінку лідера, пов'я- 
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зану зі специфікою діяльності групи, 
спрямовану на її успішне виконання, зок- 
рема постановку цілей, знання стратегії і 
тактики їх досягнення, міжособистісна і 
рольова взаємодія членів групи; 
емоційний компонент: емоційно- 
вольова сфера, емоційна зрілість, 
емпатія і толерантність при спілкуванні, 
стресостійкість; 
комунікативний компонент: навички 
міжособистісного спілкування, ефектив- 
ної взаємодії, вплив лідера на своїх послі- 
довників  і   відповідно   їх   на   нього. 
[14, с. 90-91]. На думку авторів, 
лідерський потенціал - це сукупність 




комунікативний), які забезпечують її 
ефективне керівництво членами групи при 
спільному вирішенні задач в ситуаціях, 
які склалися. 
Вітчизняні та  європейські  вчені 
(З.   Гапонюк,  Б.  Головешко,  Т.  Гура,   
В. Локшін,   Т. Махіна,   С.   Новикова, 
О. Романовський, С. Тарасова, О. Яценко 
та інші) наголошують на необхідності 
наявності лідерських якостей і приділяють 
велику увагу їх формуванню. Аналіз 
наукової літератури та сучасних 
дисертаційних досліджень з цієї проблеми 
підтверджує, що в структурі професійно 
важливих якостей і умінь майбутнього 
фахівця на передній план сьогодні 
виступає його здатність проявляти 
лідерські якості в різних аспектах 
соціальної і професійної діяльності. 
Під якостями людини часто мають 
на увазі набір стійких психічних утворень 
особистості, за допомогою яких вона 
впливає на соціум або здійснює взаємо- 
дію. Вони можуть уособлюватися як осо- 
бливості психічних процесів, станів і вла- 
стивостей індивіда, темпераменту, рис ха- 
рактеру, здібності тощо. 
Якості особистості проявляються 
лише за умови схильності організму лю- 
дини, як здатності проявлятися в діяльно- 
сті лише за наявності задатків. Для цього 
треба створювати необхідні умови або си- 
туації. Проте потенціал людини включає  
в себе не тільки якості, але і вміння, нави- 
чки та інші характеристики, які проявля- 
ються в діяльності і можуть бути сформо- 
вані  в  процесі  навчання.    Тому  поняття 
«лідерський потенціал» ширше за поняття 
«лідерські якості». Автори сучасних дос- 
ліджень до змісту лідерських якостей, які 
є вродженими і проявляються лише у від- 
повідних ситуаціях, включають цілий ряд 
характеристик, які притаманні лідерсь- 
кому потенціалу та можуть бути сформо- 
вані в процесі навчання. 
Лідерський потенціал включає 
виявлені та приховані можливості, які 
вимагають розкриття та розвитку. 
Протягом життя людина не завжди може 
проявити всі свої можливості, не маючи 
певних умов, що сприяють цьому  
процесу. Можна лише створювати 
відповідні ситуації для їхнього прояву і 
розвитку під час навчання і  виховання.  
О. Уманський відзначав, що, маючи від 
народження певні задатки, людина не 
обов'язково стає лідером [17]. Для цього 
необхідно вміти реалізовувати наявні  у 
неї можливості, а це означає, створювати 
відповідні умови для  їхнього  прояву.  
Дж. Адаїр робить висновок про те, що 
лідерство можна розвивати шляхом 
навчання, що лідерами стають [1]. 
Особистість лідера можна сформувати у 
відповідальному освітньо-професійному 
середовищі, створивши для цього сприят- 
ливі педагогічні умови. 
Необхідно відмітити, що ставлення 
різних науковців до можливості цілеспря- 
мованого розвитку лідерських якостей 
неоднозначне. За результатами аналізу 
результатів наукових пошуків вітчизня- 
них вчених було встановлено той факт, 
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що ці можливості значно обмежені. Так, 
прихильники персоналістичного підходу 
дотримуються ідеї про індивідуальні 
схильності людини до лідерства та про те, 
що діапазон розвитку окремих якостей 
індивіда генетично обумовлений. 
Представники     ситуаційного 
підходу   підкреслюють     відносність 
лідерських рис і стверджують, що якісно 
різні ситуації можуть вимагати і різних 
особистісних рис для висунення їх в 
лідери. Іншими словами, формування 
лідера в групі визначається тим, наскільки 
набір його особистісних і ділових якостей 
є актуальним і затребуваним  в цій групі. 
У зв'язку з цим розвиток лідерських 
якостей поза контекстом реальної групи і 
специфіки   діяльності   не  ефективний. 
Ситуації і    завдання мають  не  менш 
важливе значення, а група є середовищем 
й елементом формування   і  визнання 
лідера.  Тому  тут  найбільш повно 
розкриваються  його    організаторські 
схильності, формуються і розвиваються 
якості, вміння і навички, необхідні для 
ефективного керівництва іншими людьми. 
Дослідження соціально-психологіч- 
них особливостей прояву лідерства в сту- 
дентських групах проводилося Н. Беляко- 
вою. За умови взаємодії «лідер - група» 
авторка акцентувала увагу на другому до- 
данку - «група», підкреслюючи, що саме 
цілі і мотиви групи обумовлюють обста- 
вини виникнення лідерства. При цьому 
прийняті групою лідери, завдяки своїй 
центральній позиції, відіграють важливу 
роль у формуванні та зміні групових цілей, 
світогляду, а також в організації структури 
та спільної діяльності членів групи [2]. 
Навчально-виховний процес у зво 
повинен бути спрямований на створення 
ефективних педагогічних умов для розк- 
риття і розвитку лідерського потенціалу. 
Саме в студентські роки найбільш повно 
розкриваються лідерські якості, організа- 
торські схильності, формуються і розви- 
ваються вміння і навички лідера, необ- 
хідні для ефективного керівництва ін- 
шими людьми. При цьому ключовими 
аспектами формування лідера, крім осо- 
бистісних якостей, виступають його цін- 
нісно-мотиваційна сфера, когнітивний і 
емоційний інтелект, поведінкові характе- 
ристики, комунікативна компетентність, 
тобто всі складові  лідерського 
потенціалу. За результатами проведених 
нами наукових досліджень «підбір 
кандидатів на роль лідерів серед  
студентів необхідно здійснювати, 
спираючись не стільки на актуальні,  
тобто розвинені якості, скільки на 
потенційні можливості і схильність до лі- 
дерства. Це вказує на необхідність не 
тільки діагностики лідерського потенці- 
алу, а й мобілізації у студентів ресурсних 
можливостей в прояві лідерських 
здібностей, тобто вивчення шляхів і 
засобів їх активізації під час навчання у 
вузі» [12, с. 93]. 
Б. Головешко зробивши в своєму 
дисертаційному дослідженні ґрунтовний 
аналіз стану проблеми формування лідер- 
ських якостей у працях вітчизняних і за- 
рубіжних вчених, дав таку дефініцію лі- 
дерським якостям майбутнього менеджера: 
це «сукупність  індивідуально-особистісних 
і соціально-психологічних властивостей, які 
забезпечать його здатність  інтегрувати і 
направити колектив організації на успішне 
досягнення організаційних цілей» [4, с. 61]. 
Йдеться про прояв і формування лідерських 
якостей відповідно до специфіки 
професійної діяльності та сучасних вимог 
до лідерства. При цьому, на нашу думку, 
визначення і формування лідерських 
якостей має враховувати схильність 
особистості до того чи іншого виду 
діяльності як основу її розвитку. 
З. Гапонюк, не даючи визначення лі- 
дерських якостей, досить широко харак- 
теризує потенціальні якості лідера [3, с.6]: 
1. Загально-професійні – теоретичні 
знання, практичний досвід, системність у 
вирішенні професійних питань, вміння 
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легко адаптуватися до ситуації, здатність до 
прогностичної діяльності, належне ви- 
конання професійних обов'язків, уміння 
керувати колективом, виділяти головне і 
другорядне, правильно розпоряджатися 
своїм часом і розподіляти обов'язки в 
колективі. 
2. Творчі якості – широкий світо- 
гляд щодо загальних питань, творчий під- 
хід до роботи, педагогічна і методична 
підготовка, високий рівень творчої 
майстерності. 
3. Соціально-психологічні якості – 
вміння встановлювати міжособистісні ко- 
нтакти, створення позитивної атмосфери в 
колективі, індивідуальний підхід до кож- 
ного члена групи, вимогливість до підлег- 
лих, вміння розбиратися в людях і впли- 
вати на них, подавати особистий приклад, 
викликати довіру та симпатію до себе, 
задавати темп роботі, переконувати в 
своїй правоті, бути врівноваженим, схи- 
льним до аналізу і самоаналізу. 
4. Соціально-комунікативні якості – 
вміння спілкуватися і налагоджувати 
професійні контакти, відстоювати особи- 
сті й інтереси всього колективу, забезпе- 
чувати належний контроль за робочим 
процесом, стимулювати колектив до ро- 
боти, вміти заводити друзів, бути добро- 
зичливим, мати такт, бути чесним, поря- 
дним, відповідальним, мати адекватний 
емоційний стан, правильну артикуляцію, 
хорошу поставу голосу тощо. Тут наве- 
дені не тільки якості, але й вміння, нави- 
чки та інші характеристики, хоча і не зав- 
жди такі, які відповідають названій скла- 
довій, але необхідні для успішної діяль- 
ності лідера. 
В. Саляхов під лідерськими якос- 
тями студентів розуміє «динамічне про- 
фесіонально-особистісне утворення, яке 
формується в процесі підготовки у ви- 
щому навчальному закладі і включає: ін- 
дивідуально-лідерську компетенцію (біо- 
логічні, фізіологічні, психологічні задатки 
лідера, здатність до самопрезентації, мо- 
білізації свого індивідуального потенці- 
алу); управлінсько-лідерську компетен- 
цію (здатність впливати на інших людей, 
керувати, вести за собою, заряджаючи ін- 
ших зацікавленою, позитивною, творчою 
діяльністю, вміння ставити цілі, визначати 
шляхи їхнього досягнення, коригувати 
цілі і відповідні їм способи в сфері внут- 
рішньо групових, емоційних відносин; 
керувати за допомогою неформального 
лідерства); комунікативно-прогностичну 
компетенцію (здатність до спілкування, 
активна громадянська позиція, прагнення 
до побудови продуктивних взаємин зі 
студентами та викладачами (ділових і 
емоційних), здатність до прогнозування 
особистісного професійного розвитку, 
життєвих перспектив, реалізації особис- 
того лідерського потенціалу та потенціалу 
інших), що забезпечує майбутнім фахів- 
цям професійну мобільність і конкуренто- 
спроможність » [15, с 7]. 
Тобто лідерські якості включають 
компетенції, зміст яких характеризує різні 
боки лідерського потенціалу. Відбува- 
ється підміна понять. Лідерські якості 
складаються з компетенції, які за змістом 
представляють характеристики лідерсь- 
кого потенціалу, тобто є складовими по- 
няття «компетентність». Достеменно ві- 
домо, що поняття компетентність та ком- 
петенція є близьким за змістом, але не то- 
тожними. В. Краєвський і А. Хуторський 
відзначають відмінності між ними: «ком- 
петенція - певна, заздалегідь задана соціа- 
льна норма для освітньої підготовки учня, 
необхідна для його ефективної і продук- 
тивної діяльності в обраній сфері. А ком- 
петентність - це сукупність особистісних 
якостей (ціннісно-змістовних орієнтацій, 
знань, умінь, навичок, здібностей), обумо- 
влених досвідом діяльності в соціальній і 
особистісно значущій сфері » [9, с. 135]. 
Однак автори до сукупності особистісних 
якостей включають весь арсенал лідерсь- 
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кого потенціалу особистості. B. Сластенін 
визначає «професійну компетентність як 
інтегральну характеристику ділових та 
особистісних якостей фахівця, яка відо- 
бражає не тільки рівень знань, умінь, дос- 
віду, достатніх для досягнення цілей про- 
фесійної діяльності, а й соціально-мора- 
льну позицію особистості» [16, с. 34-35]. 
Знову йдеться про лідерський потенціал, 
але доповнений соціально-моральною по- 
зицією особистості. При цьому компетен- 
тність є сукупністю окремих компетенцій, 
а лідерський потенціал – сукупність різ- 
номанітних складових, зокрема і лідерсь- 
ких якостей. В статті потенціал представ- 
лено як можливості особистості, які вона 
реалізує під час діяльності, а компетент- 
ність – як її результат. Змішування понять 
«лідерські якості» та «лідерський потен- 
ціал» можна пояснити тим, що перше з 
них довгий час функціонувало в закор- 
донній та вітчизняній літературі як харак- 
теристика лідерства, а друге – з’явилося 
пізніше і досі проходить період свого ста- 
новлення, тому не має чіткого визначення. 
Сучасна національна модель 
підготовки фахівців передбачає викорис- 
тання досвіду формування компетентно- 
сті, набутого європейською системою 
освіти, що викликано тенденцією інтегра- 
ції, глобалізації світової економіки, стан- 
дартизацією європейської освіти на основі 
Болонської угоди. Істотним, як зазначає І. 
А. Зимня, є той факт, що «універсалізація 
перетворень в галузі системи освіти, за- 
безпечення студентської та викладацької 
мобільності, міжнародне визнання ступе- 
нів, введення освітніх кредитів - все це 
передбачає також повну термінологічну 
уніфікацію.  Це  відноситься  і  до поняття 
«компетентність». [8, с. 9]. 
Висновки з даного дослідження 
та перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Після підписання 
Болонської декларації з'явилася 
необхідність вироблення загального 
розуміння змісту кваліфікацій за рівнями 
в термінах компетенцій, які є змістом 
компетентності, а також необхідність 
повної термінологічної уніфікації таких 
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